




























































The  Port  Hills  in  Christchurch,  New  Zealand,  form  a  peri‐urban  area  of  volcanic  hills  that 
separates the city of Christchurch from the Lyttelton Harbour. The Port Hills are a place rich 
in  history,  ecological  conservation  and  restoration  areas,  and  outdoor  education  and 





interviewed  twice.  First,  in  a  semi‐structured  indoor  interview,  and  second  in  a  walking 
interview conducted in a location in the Port Hills of particular significance to the participant.  
The  main  findings  of  this  research  support  the  increasing  call  for  reorienting  outdoor 
education practices such that the concept of place receives a central role. A focus on place 
allows  outdoor  educators  to  engage  students  in  understanding  how  humans  live  in, 
experience, give meaning to, and develop relationships with particular locations. The research 
shows  that  participants  have  developed  very  strong  relationships with  the  Port  Hills  that 
encompass all areas of their lives, and that these relationships are integral to their sense of 






into  their  practice.  As  part  of  this  conceptual  model,  it  is  argued  that  place‐constructive 
outdoor education practices recognise that the student‐place relationship is interdependent, 















































































































































































































































inequality  (Wilkinson  &  Picket,  2009),  and  this  inequality  has  significantly  contributed  to 
increased  health  and  social  problems  in  this  country  (Hill,  2012).  Similarly,  although New 
Zealanders pride themselves on the country’s ‘clean and green image’, this is not reflected in 
its environmental record. As Park (2006) points out, while New Zealand may pride itself on its 
natural  environment,  it  promulgated  "world  beating  levels  of  native  bird  extinctions  and 
wetland loss" and carried out "one of the most comprehensive transformations of indigenous 
nature the world has seen" (p. 196). New Zealand has nearly a third of its land area designated 
as  conservation  areas,  however  its  lowland  rivers,  lakes,  wetlands,  and  estuaries  have 
continued  to  be  heavily  developed  for  urban  and  farming  purposes.  As  a  result  of  poor 
environmental regulation New Zealand has some of the developed world’s highest levels of 










century  (Lynch,  2006). Within  the  sector  there  are  a wide  range  of  perspectives  on what 
outdoor education means, and it is often defined loosely as all education that is in, about, and 
for  the outdoors  (Mortlock, 1994). Although originally based on camping experiences and 
curriculum  enrichment  through  nature  studies,  environmental  education,  and  outdoor 
activities  (Lynch, 2006),  from  the 1980s an outdoor education‐as‐adventure discourse has 
become  dominant  in  New  Zealand  (Boyes,  2012;  Hill,  2013).  This  thesis  argues  that  this 
dominant  approach  to  outdoor  education  is  too  heavily  focussed  on  resource  intensive 
adventure activities, which often take place in remote areas. As such these approaches are 




should be  given  to developing  approaches  to  outdoor education  that  enable  and  support 
more sustainable ways of living. Place‐responsive outdoor education encompasses a coherent 































The  Port  Hills  form  the  northern  part  of  the  ancient  crater  rim  of  the  exctinct  Lyttleton 
volcano, one of three main volcanoes that built up the Banks Peninula from around 12 million 





















for  environmental  and  historical  conservation,  various  recreation  activities,  farming,  and 








The Port Hills play a  significant  role of  the  lives of many people  living  in or near  the area 
(Hogan, 2014) . They are also a unique place for educators to integrate local historical, social, 




I  am  a  professional  outdoor  educator.  I  have  lived  and  worked  in  Christchurch  since 
emigrating from the Netherlands in 2005, and have lived near the Port Hills for most of that 
time. The Port Hills play an important role in my life; I regularly run, mountain bike, and rock 
climb  there  with  my  friends  and  family.  The  Port  Hills  are  more  than  a  setting  for  my 
recreational activities however. I spend a lot of time in the Port Hills in a professional capacity 








European  history  of  settlement  and  conflict,  and  the  changing  natural  and  cultural 
environment,  combined  with  my  personal  history  in  the  Port  Hills  which  includes  many 



















Chapter  3  provides  an  overview  of  the  study  setting.  The  first  part  describes  the  natural 
history of the Port Hills. This is followed by the human history of the Port Hills, their current 













This  thesis contains  three  findings chapters. These chapters consist of both a  thematically 
descriptive component, as well as a case study. The case study areas, described in Chapter 3, 
are  illustrative  of  the  chapter’s  main  topic.  These  three  findings  chapters  integrate  the 
different  research data  that was gathered:  interview quotes, photo material,  and  location 




perspectives  in  their practice.  Lastly,  this  chapter discusses how  the participants  interpret 
recent  disruptive  events  in  the  Port  Hills.  The  third  findings  chapter  discusses  how  the 
participants  integrate  the  concept  of  kaitiakitanga  (guardianship)  into  a  place‐responsive 
approach to outdoor education that includes a more reciprocal relationship to place through 
student  investment  in place. The  last  section  in chapter 7 discusses  the role of  traditional 
outdoor activities in relation to this practice. 
Chapter  8  provides  a  discussion  of  the  research  findings  and  proposes  the  use  of  a  new 
concept:  place‐constructive  outdoor  education.  This  chapter  presents  a  conceptual 
theoretical model of place‐constructive outdoor education, and discusses its implications for 










place‐responsive  education  requires  a  vision  of  outdoor  education  which  bridges  gaps 
between  learning  areas  and  disciplines,  and  which  brings  together  people,  learning 
experiences, and the "geophysical reality of the site of learning itself" (p. 77). This review will 
provide an overview of key  literature  in  the domains  relating  to place‐responsive outdoor 
education. What follows next is an overview of the development of outdoor education in New 
Zealand. Section 2.2 discusses the concepts of place and place meanings. Sense of place and 
Māori  conceptualisations  of  place  are  discussed  subsequently.  Finally,  bringing  these 






NZ  Curriculum  since  1999;  areas  of  primary,  secondary  and  tertiary  education  curriculum 


























philosophical  foundations  and  efficacy  of  current  adventure  activity  driven  practices  in 
outdoor  education.  Boyes  (2012),  for  instance,  argues  that  outdoor  education  has  been 
compromised by commodification and individualist tendencies of adventure,  influenced by 
the  rise  of  neoliberal  values  in  society.  Brown  (2008,  2010)  challenges  the  pedagogical 
integrity of the idea of transfer of learning from remote outdoor locations to students’ lives 








many  programmes  appear  to  ignore  the  person‐place  relational  outcomes  of  the 









Before  further  discussing  the  emergence  and  development  of  place‐responsive  outdoor 














on  earth  (Brown,  2008; Wattchow,  2005; Wattchow  &  Brown,  2011).  “Place  is  generally 
conceived as being ‘space’ imbued with meaning” (Vanclay, 2008, p. 3). This means that place 










Although  place  meanings  are  constructed  personally  and  socially,  without  the  physical 
environment as a context, there could be no sense of place. Pyle (1993, p. xv) asserts, “when 
people  connect  with  nature,  it  happens  somewhere.  Almost  everyone  who  cares  deeply 
about  the  outdoors  can  identify  a  particular  place  where  contact  occurred.”  When  we 
consider for example New Zealand’s Māori settlement and European colonial histories, both 
are shaped by the realities of the physical environments. Where and how the land and the 
sea  allowed  people  to  live  forms  a  significant  part  of  New  Zealand’s  national  identity. 
Hutchinson (2004) argues that the concept of place is not only found at the intersection of an 





of  a  person’s  relationship  to  place.  Association with  a  place  over  a  long  time  can  have  a 
powerful  effect  (Hay,  1990).  Place  can  be  described  as  the  centre  of what  humans  value 
“incarnating  the  experience  and  aspirations  of  people.  Thus  it  is  not  only  an  arena  for 
everyday life… [it also] provides meaning for that life” (Eyles, 1989, p. 109). It is important to 
highlight  the  reciprocal  nature  of  place  conceptualised  in  such  a  way.  Place  entails  both 
humans constructing a social  reality as well as  the physicality of  the  location enabling  the 
range of possible experiences in our lives. Place therefore is not just physical space imbued 
with meaning by humans, it is the co‐creation of meaning itself. 
Ingold  (2000)  suggests  that  place  combines  our  ecological,  socio‐cultural,  and  material‐
relational experiences of the world. This world of dwelt‐in places forms the basis of all our 
experiences  and  abilities  to  interpret  them.  Places  are  the  localities  where  our  activities 
become reality, and the only world in which meaning exists. Malpas (2008) argues that this 












reciprocal  influence  .  .  .  but  also,  more  radically,  of  constitutive  coingredience:  each  is 
essential to the being of the other. In effect, there is no place without self and no self without 








Sense  of  place  can  be  conceived  either  as  a  person's  ‘place’  in  society;  as  a  meaningful 
relationship of belonging between person and place; or as an aesthetic appreciation of a place 
(Hay, 1990). Hay (1990) discusses three interwoven dimensions of people’s sense of place: 




















of  self  and  others  (Casey,  2001;  Eyles,  1989).  Place  familiarity  according  to  these  authors 




Twigger‐Ross  and  Uzzell  (1996)  put  these  concepts  into  the  context  of  how  people  form 
identities.  They  describe  the  importance  of  four  principles  in  the  development  of  place 
identity: distinctiveness (of a place), continuity (in a place), self‐esteem (based on association 
with a place), and self‐efficacy (the belief in one’s ability to carry out chosen activities in one’s 




















lives  there  currently  (Hay  1998).  Places  are  also  strongly  connected  to  tīpuna  (tribal 
ancestors),  through  whakapapa  (genealogy),  whose  stories  are  woven  into  the  fabric  of 
everyday life. Hay (1989) notes how kaumatua (tribal elders) on Banks Peninsula would make 









2012).  Given  this, Wattchow  and  Brown  (2011)  contend  that  it  is  important  for  outdoor 
educators  to  consider  how  different  cultures  understand  places,  as  these  “philosophical 















worked  (Mannion et al, 2013). Straker  (2014) suggests  that what  ‘the outdoors’ means  to 
teachers is central to their outdoor education pedagogy. Although Straker (2014) argues that 
the concept of ‘the outdoors’ is broader than that of place, she provides a valuable conclusion 
for  the  role  of  outdoor  places  in  place‐responsive  outdoor  education:  “Meanings  of  the 
outdoors thus arise from the values, beliefs, and significance attributed to the setting by an 
individual or particular group” (Straker, 2014, p. 7).  
Gruenewald  (2003)  argues  that  “places  are  fundamentally  pedagogical  because  they  are 
contexts for human perception and for participation with the phenomenal, ecological, and 
cultural  world”  (p.  645).  Such  an  understanding  calls  into  question  traditional  outdoor 
education practices that utilise outdoor environments simply as decontextualised spaces for 
individualistic outcomes, and are  focused on  the activity  rather  than  the place where  this 
occurs,  and  in doing  so, deny  the places where outdoor education happens  (Gruenewald, 
2003; Leather & Nicholls, 2014; Mannion et al, 2013; Wattchow, 2008 Wattchow & Brown, 
2011). 









the  world  (Sobel,  2004).  Place‐responsive  educational  theorists  and  practitioners  aim  to 
revise all educational practices,  including  those of outdoor education, with a  focus on  the 
needs  of  local  communities  and  environments  as  the  primary  educational  objective  at  all 









and  their  local  places.  An  important  tenet  in  place‐responsive  approaches  to  outdoor 





The  New  Zealand  Curriculum  of  2007,  in  its  vision  document,  emphasises  the  need  for 
students to be educated holistically, in order to be connected, confident, actively involved, 
and lifelong learners (New Zealand Ministry of Education, 2007). A place‐responsive approach 
to  outdoor  education  is  well  situated  to  incorporate  and  promote  all  of  these  outcomes 
(Taylor, 2014).  
Wattchow and Brown (2011) argue  that a change  in aims  in outdoor education should go 
hand in hand with changes in practice, and that outdoor educators incorporate concepts of 
place‐responsive  education methodologies.  Such  teaching  practices might  give  learners  a 
chance to connect their own stories and experiences of places with local histories and current 
issues.  Place‐responsive  outdoor  experiences  also  provide  a  reference  point  for  positive 
memories,  further  reflection and  self‐critique  regarding  the nature  and power of  person–
place relationships, and provide the student with a context for what a sustainable and mindful 





into  their  practice,  and  current  research  highlights  the  importance  of  pedagogy  that 
addresses place  (Brookes, 2002, 2004; Brown, 2012; Cosgriff et al.,  2012; Hill;  2013  Irwin, 


















2.  The  power  of  place‐based  stories  and  narratives:  experiences  that  include 















to  the  geography,  ecology,  sociology,  politics  and  other  dynamics  of  that  place.  Place‐
responsive  outdoor  education  is  inherently  multi‐disciplinary,  promotes  collaborative 
approaches to teaching and learning, and invites members of the wider community, as well 
as  local agencies  in the teaching. Such education  is  inherently experiential, which  in many 
programmes  includes  a  participatory  action or  service  learning  component.  Finally,  place‐










(2003, p. 300). Cameron’s critical questioning of whether  the stories  told by  teachers and 
learners serve them, or the place, is important to consider in the context of practicing place‐
responsive  outdoor  education.  Gruenewald  and  Smith  (2008)  argue  that  people  must 
“globally  resist  ideas  and  forces  that  allow  for  the  privileging  of  some  people  and  the 
oppression of others both human and other than‐human. At other times, place consciousness 
means  learning  how  to  reinhabit  our  communities  and  regions  in  ways  that  allow  for 




There  is  significant  overlap  between  the  components,  or  signposts,  of  place‐responsive 





Although  there  has  been  a  significant  challenge  to  traditional  approaches  to  outdoor 
education,  there  is  very  little  empirical  research  available  on  how  outdoor  educators  are 




is  an overview of  the  aim and questions  that  underpin  this  research.  The methodological 
















a  specific place, outdoor educators’  sense of place, and  the  implications  this has  for  their 
outdoor education practice. This exploration further develops our understanding of what role 
the concept of place can have within the outdoor education field. The next chapter provides 











commanding  so  noble  a  look‐out  over  sea  and  plains  and  Alps,  will  increase  in 
proportion to the growth of the Christchurch population. The fragments of the native 
bush which  survive  in  the  valleys will  be  of  surpassing  botanical  interest  in  another 
generation or two, but the vegetation of the hills inevitably will suffer many changes, 
























































The  Port  Hills,  for most  of  their  ecological  history,  formed  part  of  the  Banks  Island.  This 
explains many of its ecological features, such as a high level of endemism of its flora and fauna 
(Wilson, 2009). Throughout  its history, the Port Hills area was almost completely forested, 








years  species  such  as  beech  trees  and  subalpine  plants,  such  as  dracophyllum  and  snow 
tussock, would have gained a strong foothold. However, current conditions favour podocarp‐
hardwood  flora,  with  beech  trees  mostly  restricted  to  the  cooler  and  wetter  areas  near 
Akaroa (Wilson, 2009).  





















Small  pockets  remained,  mostly  in  the  Omahu  and  Kennedy  Bush  areas  and  in  steep 
inaccessible places mostly on the southern faces. Local botanist Hugh Wilson estimates that 
at least 20 species of flora went extinct in that period, and many more are reduced to a few 
individuals,  or  small  and vulnerable pockets  spread around  the Banks Peninsula  (Personal 
Communication, 2016). The colossal destruction of habitat caused the local extinction of a 
large number of native bird species that had previously flourished, including tūī, kōkako, kākā, 
red‐crowned  kākāriki,  yellow‐crowned  kākāriki,  saddleback,  robin,  bushwren,  fernbird, 
mōhua, quail, mottled petrel, brown teal, weka, and laughing owl. Other species such as long‐
tailed  cuckoo  and  kārearea  now  only  visit  the  Port  Hills  area  sporadically  (Wilson,  2009). 
Extensive bird counting in the Kennedy Bush reserve showed that the most abundant species 




hunter‐gatherer  peoples  of  the  Waitaha  first  arrived  around  1300  AD.  Many  of  these 
settlements were  slowly  taken  over  by  the Ngāti Māmoe  over  subsequent  centuries;  the 
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groups,  who  later  became  known  as  the  Waitaha.  The  Waitaha  people  lived  in  small 
communities  and  relied  mostly  on  hunting  birds  and  sea  mammals  for  food.  After  the 
extinction of the larger flightless birds and large reduction of seal numbers, the number of 
local  inhabitants  dropped,  which  coincided  with  subsequent  waves  of  settlers,  the  Ngāti 
Māmoe, who were mostly replaced by the descendants of Ngāi Tahu from the North Island in 
the 17th century (Wilson, 2009). Ngāi Tahu were the first people in the Port Hills area to live 









relations’,  Ngāi  Tahu  people  living  in  the  Christchurch  area,  such  as  at  Kaiapoi  pā  and  in 
Lyttelton and Akaroa Harbour, were greatly reduced in number by the raids of Ngāti Toa chief 
Te  Rauparaha  in  the  early  1830s  (Wilson,  2009).  The  battles  between  the  two  iwi  ended 
inconclusively and a peace was negotiated by 1840.       
3.2.2 European History of the Port Hills 




2000  pounds  (Te  Ara,  2005).  Dissatisfaction  with  how  the  Treaty  was  interpreted  led  to 
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ongoing  disputes  between  Ngāi  Tahu  and  the  Crown,  which  were  finally  settled  by  the 
Waitangi Tribunal in 1998. 
John  and William  Deans  established  the  first  farm  in  present  day  Riccarton  in  1843.  The 







problematic until  the opening of New Zealand’s  first railway tunnel under the Port Hills  in 
1867.  The  final  decades  of  the  19th  century  saw  a  growing  city  of  Christchurch  and  the 
establishment  of  institutions  such  as  the  Canterbury Museum  (1870)  and  the  Canterbury 
College (1877). As the Port Hills were deforested, sheep farming was established mostly on 
the northern slopes, and urban development has subsequently spread across the lower parts 












and  the  public  areas  are managed  by  a  variety  of  agencies  such  as  the  Christchurch  City 
Council (CCC), Department of Conservation (DOC), Summit Road Protection Authority (SRPA), 











as  farming and  forestry, and recreation areas  (Hogan, 2014). The Port Hills contains areas 
designated  for  environmental  and historical  conservation,  a  range of  recreation activities, 
farming, and urban development (Depatie, 2016). 
Commercial  activities  on  the  Port  Hills  include  pastoral  grazing,  exotic  forestry,  the 




The  Port  Hills  allow  for  a  wide  range  of  recreation  experiences.  A  Port  Hills  recreation 
experience survey (CCC, 2004) found that respondents used the Port Hills for recreation for 
reasons related to aesthetic, solitude, challenge, discovery, and social  life. The same study 
reported  that  the main  recreational activities  that people engaged  in were walking  (40%), 
mountain  biking  (17%),  running  (10%),  and  sightseeing  (10%).  Other  types  of  recreation 
documented were road cycling, rock climbing, and dog walking (CCC, 2004). Recent research 
into Port Hills recreation activities by Depatie et al (2016) confirm these findings, although a 
greater  percentage  of  people  (33%)  were  engaged  in  mountain  biking  as  their  main 
recreational activity. 
In 1999, the CCC formally adopted its Port Hills acquisition strategy. This document states that 
as  the Port Hills  play  such  an  important  part  in  the  lives  of many people  in  Christchurch, 






the  people  of  Christchurch,  surrounding  districts  and  visitors”  (1999,  p.  9).  The  Council 
recognises three distinct landscape types and associated values within the Port Hills. These 
are  the  Coastal  Park,  in  the Godley Head  area,  the  Tussock Grassland  Park  in  the  central 
northern areas, and the Crater Rim Forest Park, mostly in the western area and south of the 
Summit Road (CCC, 1999). Commercial activity within the Port Hills was identified as desirable 
only where  it  does not  impact  the  scenic  values,  biodiversity  values,  and existing  suite of 
recreational opportunities.       
Formal and informal education takes place in the Port Hills on a regular basis, however there 





ecology, outdoor education,  recreation, and  tourism, at all  three major  tertiary education 





Two  large  scale  disruptions  have  impacted  the  Port  Hills  in  the  last  8  years.  In  2010, 
Canterbury experienced the beginning of a long sequence of severe earthquake activity which 
culminated in the devastating Christchurch earthquake of February 22, 2011, which killed 185 
people  and  injured  more  than  7000  people  (NZ  History,  2017).  Moderate  to  strong 
aftershocks continued for several years (GNS, 2017). Much of the eastern part of the city and 
the Christchurch CBD were closed to the public. The Port Hills were also severely impacted by 
these  earthquakes.  Suburbs  in  the  hills  were  impacted  by  rock  fall,  and  by  mass  land 
movement. As a result many houses had to be abandoned and rock fall also forced the closure 
of  the  Summit  Road,  the  road between  Lyttelton  and  Evans  Pass,  as well  as many of  the 
walking and cycling tracks and rock climbing areas (see Figure 2) (CCC, 2017). Particularly hard 
































of  the  Port  Hills.  Comprising  about  five 
square  kilometres  of  steep  sea  cliffs  and 
exposed  tussock  hills,  Awaroa  is  a 




nesting  seabirds  and  coastal  birds, 
particularly  the  endangered  spotted  shag, 
red‐billed  gull,  and  sooty  shearwater 
(Crossland,  2008).  Larger  numbers  of 
northern and wandering albatross are also 
found.  In  addition  the  bays  surrounding 
Awaroa  shelter  breeding  populations  of 
penguins,  including  little  blue,  white 
flippered,  and  yellow  eyed  penguin,  and 
aquatic  mammals.  New  Zealand  fur  seals 














Awaroa  has  a  significant  human  history, 
although  it  has  had  no  recognised 
settlement,  probably  due  to  its  exposed 
position,  lack  of  fresh water,  and no  easy 
access  to  the  seashore  (Godley  Head 
Heritage  Trust,  2017).  A  lighthouse  was 
built  on  Awaroa  in  1865  (see  Figure  6). 
Although it was seriously compromised by 
the  Christchurch  2011  earthquake  it 
remains  operational.  In  1939  three  gun 
emplacements  where  built  on  top  of 
Awaroa  to  defend  Lyttelton  Harbour 
against a possible Japanese attack. By 1944 
two  were  completed,  alongside  barracks 
and observation posts and 400 servicemen 




A  wide  range  of  recreation  opportunities 
exist  on  Awaroa,  ranging  from  the  broad 
Godley Walkway between Taylor’s Mistake 
and  Awaroa  via  Boulder  Bay,  and  the 
Breeze Col track (see Figure 8). A number of 















Te  Tihi  ō  Kahukura  literally  means  the  citadel  of 
Kahukura. Kahukura is a sacred ancestor that people 
of Ngāi  Tahu  look  to  for  support  in  times  of war. 
Castle  Rock,  the  English  name  of  this  outstanding 
feature  of  the  Port  Hills,  is  a  volcanic  dyke  that 
guards  the  top  of  the  steep  spur  dividing  the 








figure,  which  was  kept  in  a  tapu  place  (Cowan, 
1923). 
The Bridle Path is the steep track that climbs from 
Lyttelton  port  and  crosses  a  low  pass  into  the 
Heathcote Valley just north of Castle Rock. It was the 
first, and for several years the only,  land route that connected Lyttelton Harbour with the 













































the  central  Port  Hills.  Before  the  2011 
earthquakes  Castle  Hill  was  one  of  the  most 
used rock climbing areas in the Port Hills. It was 
also  the  location  where  the  New  Zealand 
Outdoor  Instructors  Association  conduced  its 














of  Sugarloaf Hill  and  the  suburb  of  Cashmere 
(see Figure 13).  It has Bowenvale Valley on its 
eastern flank and Dyers Pass Road and adjacent 






plants  initially,  and  native  planting  since  the 
1980s  (see  Figure  14)  (CCC,  2004).  This  has 
resulted in a wide range of habits for both flora 
and  fauna.  In  a  comparatively  small  area  you 
can find native forest plants, macrocarpa, pine 
and  other  tree  species,  as  well  as  areas  with 
rocky  outcrops  and  native  tussock  fields  (see 
Figure  15)  (Wilson,  2009).  This  mosaic  of 
habitats provides  food  and  shelter  for  a wide 
range of birds, including moderate numbers of 
bellbird, fantail, grey warbler, and silvereye, as 


























recreation  opportunities.  It  contains  a 
myriad  of  walking  tracks,  including  the 
highly  popular  Harry  Ell  Walkway  which 
connects  the  suburb of Cashmere with  the 





park  is  bordered  by  the  Summit  Road  and 
connects to the tracks that circle Sugarloaf 
reserve,  including  the  Crater  Rim Walkway.  The  flat  area  at  the  bottom  of  Victoria  Park 
includes a large carpark, dog park, grass field and playground (see Figure 17).  
The Port Hills fires in 2017 reached the western flank of Victoria Park and the area bordering 
the  Harry  Ell  Walkway  as  well  as  the  Summit  Road  was  burnt  (Figure  16).  The  adjacent 












the  role  that place has  in  their  teaching practice. The  research  involves  interpretations of 
experiences, meanings, and values of the participants, and as such a qualitative, interpretive 
methodology was appropriate. This thesis seeks to position place as a concept that forms the 
nexus  between  the  characteristics  of  the  physical  location  itself  and  the  subjective 




4.4  provides  a  brief  outline  of  the  participants  and  how  they  were  selected.  The  data 
collection  and  modes  of  data  analysis  are  discussed  in  detail  in  sections  4.5  and  4.6 
respectively.  The  first  part  of  this  chapter  concludes  by  acknowledging  the  ethical 
considerations (4.7), and limitations (4.8) of the research. The second part of this chapter (4.9) 







theoretical  foundations  of  the walking  interview method. While  there  are many different 
approaches to qualitative research they share a focus on an in‐depth understanding of what 
is  researched.  Qualitative  research  tries  to  discover  new  ideas  rather  than  testing 
assumptions made by existing theories (Neuman, 2005).  
Interpretive research methods explore how participants experience their world and construct 
meaning, what  they  do  and  experience, with  the  aim of  understanding  the meaning  of  a 
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phenomenon  rather  than  generalising  or  predicting  specific  and  measurable  outcomes 
(Cranton, 2001). Interpretive research aims to understand how people make sense of their 
world and holds that there are multiple subjective conceptions of reality (Denzin & Lincoln, 
2011;  Pope,  2006). Within  the  interpretive  research  paradigm  there  are  a  wide  range  of 
approaches  available,  each  with  its  own  theoretical  and  ontological  underpinnings.  This 
research used a walking methodology. Participants were interviewed twice, with the second 
interviews conducted whilst walking  in the Port Hills. Chapter 4.4 provides an overview of 






field  of  cultural  geography  (Jones,  Bunce,  Evans,  Gibbs, &  Ricketts  Hein,  2008),  and  have 




foundation  for mobile  and  in  situ  research methods.  An  important  argument  for  using  a 






In  this  regard,  the  researcher  is  “walked  through”  people’s  lived  experiences  of  the 
neighbourhood.  Through  asking  questions  and  observing,  the  researcher  is  able  to 







conclude  that  using  an  interpretive  walking  method  enables  a  meaningful  and  shared 
encounter with place, which  includes a range of embodied and sensory experiences, “and 
thus  has  the  potential  to  generate  rich,  sometimes  evaluative,  accounts  of  situated  life 
experience and the dynamics and biographies of place” (Mackay et al, 2018, p. 2). 






















This  research  is based on  information provided by eight participants. The assessment that 
enough  data  has  been  captured  in  qualitative  research  is  to  a  certain  degree  subjective. 
However,  through ongoing memoing and note  taking during and after  the  interviews  (see 
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highly experienced  in  terms of both their personal and professional  relationship with, and 
time spent in, the Port Hills. Chapter 4.9 provides an in‐depth description of each participant 










 Participants have spent a  large number of days  (at  least 100 days)  in  the Port Hills 
either for personal reasons, or as part of their outdoor education practice, within the 
last 10 years.  
 Together,  participants  have,  as  much  as  possible,  a  range  of  backgrounds  which 
include gender, ethnicity, age, and career focus/ area of employment. 
Each participant was asked  to  recommend  two other people  they believed would provide 
valuable insights for this research. This snowball method ensured that the research is based 
on data  from a wider and more diverse population,  and  includes participants not directly 
known to the researcher.  
4.5 Data Collection 
















the walking  interview, which were also between 1hr and 1.5hr  in  length. These  interviews 
were  each  conducted  between  3  and  7  days  after  the  initial  indoor  interview  with  the 
participant.  The  second part  of  this  chapter  discusses  in more  detail  the place  context  of 




All  16  interviews  were  audio‐recorded  and  fully  transcribed.  Each  indoor  interview  was 
transcribed prior to the walking interview with that participant, and each walking interview 
was transcribed as soon as practicable afterwards.  





interviews.  Although  recording  quality  of  both  types  of  recorders  was  compromised  in 
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participants  would  take  photos  on  a  camera  provided  by  the  researcher,  and  comment 





















During each  indoor  interview notes were  taken as a  reminder of which  themes  to  further 
explore and these included follow‐up questions to ask during those interviews. Immediately 
after  each  interview memo  notes were  taken with  basic  ideas  and  thoughts  on  both  the 
content  and method  of  research.  Each  indoor  interview was  fully  transcribed  as  soon  as 
possible after the interview, and subsequently more extensive notes were taken pertaining 




A  similar process of memoing,  transcription, and note  taking was used after each walking 

















































relevant  literature.  Although  several  themes were  rearranged  or  renamed  as  part  of  the 
writing process, the main structure of the findings chapters has remained consistent.   
4.7 Ethical Considerations 




















interviews  commenced  that  participation  was  voluntary  and  that  they  should  only  share 
information  that  they were comfortable with. Each situation with potential emotional  risk 




































The  small  number  (8)  of  participants  involved  in  this  research,  as  well  as  the method  of 
participant selection, has  limitations. These  limitations  include  the representativeness and 
validity of the findings of this thesis. As discussed in section 4.3 there was clear indication that 

















that  participants  shared  while  walking  were  more  lively  and  detailed,  and  avoided 
generalisations  in comparison to the  indoor  interviews. The physical activity of walking,  in 
combination with the unexpected encounters of other people and other organisms, and the 
aesthetic characteristics of the Port Hills landscape, all contributed to rich conversations.  










the  recording  quality,  and  routes  had  to  be  adjusted  accordingly. Overall,  conducting  the 
walking interviews were well worth the inherent limitations and practical challenges.  
4.9 The Participants 
This  section  provides  a  detailed  description  of  the  eight  participants,  and  the  walking 











rock  climber,  currently  works  as  an  outdoor 
instructor,  adventure  tourism  guide,  and 
outdoor educator for a variety of organisations 
around New Zealand. Previously she worked as 
a  ranger  for  the  Christchurch  City  Council, 
responsible for pest control in the Port Hills. In 
addition,  Rebecca  was  the  caretaker  for  the 
DOC campsite on Awaroa. During  that period 
she  spent  the  majority  of  her  time  either 





Breeze  Bay  track  (see  Figure  19).  This  track 
starts at Breeze Col and sidles the southern side 
of  Pt.  247  towards  the  gun  emplacements  of 
Awaroa. As we  gain  the  spur we  can  see  the 
ocean in the north, east, and south.  
Everywhere  I  look  I  can  see  ocean.  It 


























Carla  is  a  geography,  physical  education,  and 





20  years  in  secondary  and  tertiary  education 
programmes throughout the country.  
For  our  walking  interview  we  meet  at  the 
bottom  of  the  Mt  Vernon  valley  track  (see 
Figure  21).  Even  though  it’s  only  10am  in  the 
morning it’s already warm. Carla  is passionate 
about  integrating health and exercise  into her 
practice  through  various  adventure  races  and 
orienteering programmes. We therefore set off 
at a  fast pace, and  I  find myself out of breath 
quickly,  so  I  ask  her why  she  chose  this  track 
when  most  people  choose  the  main  Rapaki 
track. 
Because they are not afraid to get lost up 
on  that  track.  It’s  big.  This  is  a  little  bit 




I’d never walk up  there.  I’m so glad  that 














Many  of  Carla’s  most  important  life  decisions  have  revolved  around  easy  access  to  trail 
running areas. The value of  the Port Hills  for her  is  the  freedom of access  it provides,  the 










outdoor  education  company  in  New  Zealand. 
Now  in  her  early  30s,  and  with  two  young 
children,  she  lives  in  Governor’s  Bay.  Susan’s 
company designs and delivers a wide range of 
outdoor recreation and education programmes 
to  schools,  groups,  and  the  general  public. 
Susan has spent much personal time up in the 
Port Hills, especially inducting her young family 
into  an  active  outdoor  lifestyle.  She  loves 
walking and rock climbing in the Port Hills, and 
also  regularly  runs  a  range  of  outdoor 
programmes  there, mostly  comprising  of  rock 
















first  interview  Susan  became  quite  emotional 
and it was clear that reflecting on her life in the 
Port  Hills  has made  her  realise  how  important 
the area is, in terms of both her family, as well as 
her work life.  






































We  start  our  walking  interview  at  the  main 
carpark of Victoria Park  (Figure 25). Dave has 
biked up from home, “biking uphill is part of my 
Port  Hills  kaupapa”  and  he  starts  talking 
immediately as he comes to a stop next to me. 
It’s one of those mornings where Christchurch 
city  is blanketed  in a  thick brown sea  fog but 
the hills  are  crisp  and  views are perfect  right 
out to the Southern Alps. Dave talks about the 
conversations  he’s  had with  his  partner  after 
our  first  interview,  and  the  thoughts  he  had 
during his bike ride that morning.  





of  native bush.  The picture of  the Cabbage  tree  (Figure 26)  represents  for Dave both  the 
vulnerability of natural areas to the stupidity of humans, as well as nature’s resilience and 





In  his  outdoor  and  environmental  education  practice  Dave  seeks  to  integrate  embodied 







Jason,  a  youth  development  worker,  is 




him  to  the  Port  Hills.  After  spending  time 
working  in  outdoor  retail  and  managing  an 








allow  for  spontaneous  learning  moments  to 
occur,  where  they  can  make  connections  to 
their  Māori  identity  through  “Understanding 
that there’s a wealth of embedded knowledge 
in  our  Māori  Korero  and  Tikanga.”  As  we 
emerge out of the native bush we gain a view 
of  the  Christchurch  Adventure  Park  and  the 
destruction caused by the 2017 fire there.  
It does strike up some good conversation 
with  our  boys:  ‘geez  what’s  happened 


































Alex  is  a  30  year  old  outdoor  educator,  who 
grew up in Governor’s Bay, and has lived most 
of  the  last  decade  in  or  near  Sumner.  He  is 
passionate about the ocean, and spends much 
of  his  time  surfing  or  snorkelling  around  the 
Banks Peninsula and wider Canterbury area. At 
the  time  of  the  interview  Alex  works  on  a 
secondary  school  outdoor  education 
programme.  This  programme  combines 



















During our walk Alex  talks  about winds,  tides, 
and swell, as much as he does about trees and 
















Mary,  in  her  late  30s,  is  originally  from 
overseas, but has lived in Christchurch for the 
better  part  of  20  years.  After  completing  a 
number of outdoor qualifications and working 
as  an  outdoor  instructor  in  various  places 













interview. As  I walk  through the school gates  I 
can  see  the  information  signs,  photos,  and 
notices  which  make  it  clear  that  the  school 




involves  the  school,  the  council,  and  the 
community. The day is cool and overcast, and as 
we walk Mary makes several links between the 






This  just  appeared  here,  after  the 
earthquake, nobody knows who started it. 


























changed  his  focus  from  an  activity‐based 
practice  of  outdoor  education  towards  an 
approach that is more responsive to culture and 
place. We meet at the Victoria Park playground 
(Figure  33).  It’s  another  beautiful  sunny 
morning  and  I  reflect  on  my  luck‐  my  final 
walking interview signals the end of the longest 
fine weather period in Christchurch on record. 





through  the  tall  grass  and  find  a  large  rock 
outcrop with commanding views of the city below, as well as the upper section of Victoria 
Park. Pete explains how he  incorporates a wider  range of  stories  into his Port Hills based 
teaching these days than in the past.  
We do this Year 10 unit where we look at 
Christchurch  before  people,  after Māori, 
and  after  Pakeha,  and  we  look  into  the 
future.  So  this  could  be  a  good  site  for 
looking down onto the plains and go  ‘ok 
well  if  you  came  over  the  hills  from  the 
first  four  ships,  and  looked out over  this 
view  what  would  you  have  seen,  what 
would  this  place  have  been  like?  And 
what’s been done to change it? Well, what 
are we missing then, if we look into the future?’   



































practice  (Irwin,  2008).  This  first  findings  chapter  discusses  how  participants  express  their 
sense  of  place  of  the  Port  Hills.  Section  5.2  looks  at  the  individual  interactions  between 
participant and place through an analysis of how the participants describe the Port Hills and 












views  they  offer,  several  participants  also  describe  how  they  use  their  other  senses  to 
experience the Port Hills. Whilst on our walk on Awaroa Rebecca stops suddenly and says:    
You can hear the ocean when you listen hard enough, swallows, and skylarks maybe, up 

































multidimensional  concept  that  can  refer  to  both  the  genius  loci,  the  distinctiveness  or 


















How people  come  to perceive,  inhabit,  and make  sense of  a  place  can be described  as  a 
reciprocal  process  between people  and  the  specific  location  (Ingold,  2000). We bring  our 
previous  experiences,  values  and  attitudes  to  place  and behave  in  accordance with  these 
preconceptions  (Graham, 2009). However,  the genius  loci of  the Port Hills  ‐  their ecology, 
geology, landscapes, weather patterns, and the echoes of their human and ecological past ‐ 




























very  close  to  the  urban  landscape  of  Christchurch,  where  similar  experiences  of  feeling 
exposure are not easily afforded. The opportunities and issues of this more extreme weather 































































to  look  down onto  this  vast  expanse  of  land,  it makes me  feel  like  an  explorer,  and 










The  discussion  above  underlines  the  importance,  in  the  development  of  a  person‐place 
relationship, of sensing place. Through the use of our bodies  in motion, and the aesthetic 
qualities  of  the  Port  Hills  themselves,  as  experienced  and  interpreted  by  the  participants 
whilst walking, we begin to build a picture of the important role that the Port Hills play in the 
lives  of  the  participants,  and  how  this  has  developed.  The  next  chapter  continues  this 








This  case  study  focusses  on  Awaroa,  the 
peninsula that makes up the eastern side of 






Both  Rebecca  and  Alex  chose  to  have  their 
walking  interview on Awaroa.  The  pictures  in 
this  case  study  are  theirs.  The  topographical 
map of Awaroa presented  in Figure 35 shows 
when  participants  talked  about  Awaroa 
specifically.  The  yellow  triangles  represent 
Alex’  and  the  red  triangles  Rebecca’s  stories 
during  these  interviews  that  focussed  on  Awaroa,  either  from  a  personal,  or  outdoor 
education perspective. The other coloured triangles represent each time another participant 
talked  specifically  about  Awaroa.  The  key  themes  that  relate  to  this  place  are  the 














Port  Hills.  Figures  37  and  38  show  where 
Rebecca  lived  as  DOC  campground  caretaker 
on the Port Hills, as well the surrounding ocean 






















































They  often  started  going  into  the  Port  Hills  for  physical  recreation  activities  and  built  up 
deeper layers of connection over time, which is consistent with Tuan’s (1977) argument that 
development of place attachment, or  fields of care,  requires  lengthy physical  involvement 
with place.   
The participants’ main forms of exercise in the Port Hills are trail running, mountain biking, 
walking,  and  surfing.  The  participants  have  specific  favoured  locations  for  their  exercise 









































attention  to  moment  by  moment  experiences  of  life  (Kabat‐Zinn,  1990).  However,  as 
Malinowksi  (2008)  argues,  the  theoretical  foundations  of mindfulness  are  ambiguous  and 
require  further  operationalisation  and  testing.  Brown  and  Ryan  recommend  a  cautious 






Hills  helps  them,  as well  as  their  students,  in  developing  and maintaining  healthy mental 
states. As such, this research uses the concept of mindfulness to explain the importance of 
the Port Hills in the participants’ lives, while recognising the limitations it has. The broader 




Dave  why  he  enjoys  mountain  biking  enough  to  go  to  that  effort,  and  he  discusses  the 
opportunities of various scales of mindfulness that mountain biking offers him.  







In  the discussion  above Dave uses  the  concept  of mindfulness  to  further  explain  how his 
experience of place is a combination of physical and mental states that effect each other as 
he  engages  in  recreational  activity.  He  goes  on  to  argue  that  within  certain  strands  of 
contemporary outdoor environmental discourse the role of physical activity is often talked 
about  in denigrating  terms such as  ‘treating  the outdoors as a gymnasium’. For Dave,  the 
experience  of  place  through  mindful  and  embodied  experiences,  is  the  base  of  place‐
responsive outdoor education.   
Mary also explicitly talks about the Port Hills as a place that allows for practicing mindfulness. 
























and we feel safe. We can see everything. When  I have a view  I  feel unburdened and 
stress free, and safe. So it’s nice to get out of that cluttered urban environment.  
Alex’s  point  above  is  supported  by  Ingold’s  argument  that  a  people‐place  relationship  is 
interdependent (2000). The participants all emphasised that it would be impossible to gain 
the  same  benefits  from  recreating  elsewhere.  The  Port  Hills,  through  their  variety  of 





















































































I  think  it’s  in  two  parts.  It’s  probably  a  vehicle  for  that  community  building  and 









































































the Port Hills.  It also provided a case study of Awaroa/ Godley Head which  illustrates  this 
sense  of  place.  Two  main  findings  can  be  derived  from  this  analysis.  First,  embodied 






interdependent.  In  other  words,  the  character  of  the  Port  Hills,  through  their  elevation, 
various  landscapes,  weather  patterns  and  aesthetic  qualities,  allows  for  the  participants’ 








integrates  all  aspects  of  their  personal  lives:  their  family,  lifestyles,  the  interactions  with 
friends, and their physical exercise routines all play out in, and in relation with, the Port Hills 














































































advantages  that  the  Port  Hills  offer  as  a  setting  for  their  practice.  Pete,  who  as  Head  of 
Outdoor  Education  of  a  large  secondary  school  in  Christchurch  often  has  to manage  the 









































were  there,  and b)  you  could  take a  bus  there. And  so  the  next weekend 4  of  them 













outdoor places,  in particular  the Port Hills,  can  support  the development of  their  agency. 
































The uniqueness  that Alex  is  referring to here stems from the  fact  that  the Port Hills allow 




outdoor  education  practices.  Increasingly,  outdoor  education  theorists  and  practitioners 

















































What  I  try  to  do  is  help my  students make  connections  between  specific  places.  So 
knowing a bit more about the Port Hills for example, I have had students going ‘well I’m 
actually quite interested in learning more about my local place’ and especially when I’m 



























Place‐responsive  approaches  to  outdoor  education  recognise  that  the human and natural 
histories,  as  well  as  the  physical  characteristics  of  a  place,  are  central  to  the  learning 
experience (Heijnen, 2017). These aspects of the Port Hills makes it particularly well suited 
for a place‐responsive outdoor education practice. The Port Hills, as a peri‐urban area with a 











In  the  last  decade  there  has  been  an  increasing  call  in  outdoor  education  literature  to 
reposition  the  field  towards  more  critical  approaches  that  incorporate  education  for 
sustainability  outcomes,  and  practices  that  are  consistent  with  these  outcomes  (see  for 
example Higgins, 2009; Hill, 2012, 2013; Irwin, 2010; Lugg, 2007; Martin, 1999, 2004). Critical 





as  both  use  a  critical  approach  that  questions  and  critiques  the  (unstainable)  status  quo 













When  compared  to  the  literature  available  on  the  British  settlement  of  Canterbury,  the 
author found very little information available on Māori history in the Port Hills. This is partly 
due, as Pete argues, to the lower impact that Māori had on the land itself:   
This  place was  very well  known  to Māori,  they  traversed  it,  they had  settlements at 
Rapaki, at Port Levi, they had smaller settlements around the place, and certainly as a 
mahinga kai area it was well understood. And they used the entire place. But now we 















































of  future  choices  that  they  have,  is  an  important  theme  that  all  participants  address,  in 
particular  during  the  walking  interviews.  Pete  provides  an  example  of  a  critical  socio‐
ecological programme that fosters an historical perspective of the Port Hills.   
We do this Year 10 unit where we look at Christchurch before people, after Māori, and 
after  Pākehā,  and we  look  into  the  future. And when we  start  looking at  things  like 
‘what’s happened in terms of changes to the landscape?’ The loss of the lowland bush 










students  to  negotiate  the  complex  cultural meanings  of  place,  and  can  be  a  useful  tools 











































about  people’s  values  to  do  with  the  Port  Hills,  and  being  out  in  nature. We  draw 
parallels about how in the past it was a place of escape from adversity, and it is maybe 
still a place of escape for people now.  
Storying  is  an  important  pedagogical  method  in  the  outdoor  education  practice  of  the 
participants.  The  examples  provided  above  showcase  some  of  the  possibilities  that  exist. 
However, it should be noted that due care and diligence needs to be taken when using stories. 
Outdoor  educators  should  ask  themselves  whether  a  story  is  appropriate  in  a  particular 
context of place and student group. The use of stories can encourage a broader recognition 
of New Zealand’s bicultural heritage. However, if done carelessly, and without appropriate 









spoke  several  times  about  Te  Tihi  ō  Kahukura 
and  the  Bridle  Path  (Figure  39).  The  area  is  a 
hotspot  for  outdoor  education  as  it  enables 
climbing,  walking,  and  mountain  biking 
activities, as well as some of the most important 
Māori and European history of the Port Hills. 
This  case  study  will  focus  on  two  key  themes 
that form part of this chapter’s findings: student 
agency,  and  using  a  critical  socio‐ecological 
approach  to  place‐responsive  outdoor 
education.  Student  agency  is  the  ability  of 
students  to  gain  the  confidence,  skills,  and 
opportunities  to  revisit  and  expand  their 





























The  examples  above  illustrate  the  ease  of  access  that  the  central  Port  Hills  offer.  The 
Tussockland Park, as envisaged by the CCC’s recreation strategy (2004), identifies access and 
wide views as outstanding features. The participants also discuss the opportunity to weave in 
















































incredible  resource  to  just  be  able  to  go  and  pick  those  pockets.  It’s  earth  but  it’s 
condensed. 
Alex  talks about  the geological  and geographical  features of  the Port Hills, which  form an 
accessible  case  study  for  a wide  range of  learning outcomes  in  the earth  sciences. As we 
shelter from the wind in one of Awaroa’s WW2 bunkers Rebecca expands on this point.   



















some  small  pockets.  And we  look  at wilderness  and  conservation  examples  in  other 
places too,  I mean the national parks. So what do we call wilderness and how do we 
protect it? Is this wilderness? Should we protect the Port Hills more? 
The examples above  show  that although  the Port Hills has unique characteristics  that are 
worthy of being both the locus and focus for study itself using a place‐based approach, there 
are  also  good  reasons  for  expanding  its  use  in  the  form  of  case  study  or  metaphorical 
connections to other places. The histories of the Port Hills share significant commonalities 
with other places, in particular with New Zealand and other island ecologies, as well as other 






















Mountain biking  is  gaining  significant popularity  in  the Port Hills, with  the opening of  the 
Christchurch  Adventure  Park,  and  development  and  opening  of more  tracks  to mountain 
bikers  throughout  the Port Hills  (CCC, 2017). This development has  the potential  to cause 












When  students  are  engaged  in  learning  activities  such  as  problem‐based  activities,  case 
studies, and participation  in communities of practice,  they are more motivated, and  learn 
more  effectively  (Lombardi,  2007).  Authentic  learning  approaches  are  based  on  an 
experiential  education philosophy, which  has  its  origins  in  the work  of Dewey  in  the  first 
decades  of  the  20th  century.  For  Dewey  (1911,  1934),  experiences  of  the world,  and  the 
process of individually and socially reflecting on, and making sense of real experience, lies at 





















The notion expressed by Alex,  that outdoor education  is  a unique  form of education  that 




























your  children  or  grandchildren  and watch  them  play.  So  Victoria  Park  as  a  place  to 
recreate in was a secondary outcome. 

























negative  impact  of  these  events  should  not  be  underestimated,  and  both  events  had  a 
detrimental  impact  on many  local  people’s  lives  in  the  Port  Hills,  there  are  also  positive 
educational opportunities associated with both events. This section provides an overview of 





after  the  earthquakes.  As Deputy  Principal, Mary  has  seen  significant  increases  in mental 
health  issues  in  her  school,  as well  as  in  other  primary  schools  in  Christchurch,  after  the 
Christchurch earthquake.  
And there’s a big increase, and this is goes for schools across Christchurch, in childhood 























when  the  earthquakes  happened  are  now eight  or  nine,  and  still  have  some  serious 
anxiety issues. And that’s coming through in school. How can we make people feel safe 
again? Are people not coming  into  the Port Hills because  they are worried about an 
earthquake?  
Both Mary and Susan continue to take students into the Port Hills. They argue that through 













I  think  the  fire  is  an  interesting  one.  I  think  the  council  is  very  keen  to  get  public 
engagement  and  I  think  that’s  created  an  opportunity.  So  one  of my  goals  in  the 




Harry  Ell  Walkway,  almost  at  the  same  place 
where Jason talked about how he uses the fire 
damage  to  discuss  questions  of  rangitiratanga 
and  social  responsibility  with  his  clients  (see 
Chapter 4.2.5), we stop to look and listen for a 

























and  diverse  outdoor  programmes  that  have  the  potential  to  incorporate  a wide  range  of 
outcomes. Moreover, a local approach to outdoor education gives students agency over their 




lives at home. Rather  than being disconnected  through  field  trips  in  remote areas, a  local 
approach enables students to make the Port Hills their home place, an important component 
of a developing sense of place. The participants working in tertiary education also discuss the 
benefits  of  role  modelling  a  local  outdoor  education  practice,  in  terms  of  showing  their 
students the philosophy and opportunities inherent in a local approach, which they can then 
apply to their future places of employment.   
The  Port  Hills,  through  their  sheer  diversity  of  landscapes,  geological  and  geographical 
features, and complex tapestry of natural and human histories, are a rich place for learning 




outdoor  educators  to  look  both  at  what  the  Port  Hills  are  telling  us,  as  well  as  use  this 
knowledge  to  cast  their  eyes  further  afield  and  ask  critical  questions  pertaining  to  New 





This  chapter  also  concludes  that  the  Port  Hills  offer  outdoor  educators  a  myriad  of 
opportunities for fostering authentic learning situations. Recent disruptions to the Port Hills, 
notably the 2011 earthquake and 2017 fires, had a significant deleterious  impact on many 
people’s  lives,  as  well  as  the  Port  Hills’  indigenous  flora  and  fauna,  conservation  and 
restoration  efforts,  and  recreation  opportunities.  However,  these  events  also  provide 
opportunities  for  outdoor  educators  in  addressing  place‐based  competencies  such  as 
resilience,  outdoor  living  skills,  and  developing  students’  confidence  through  place 
exploration.    
Although the Port Hills are unique in that they provides a breadth of opportunities in terms 
of  diverse  educational  experiences  and  outcomes,  it  is  important  to  conclude  that  these 
approaches  to  outdoor  education  are  potentially  applicable  to  any  local  outdoor  place  in 
which  a  practitioner  may  be  working.  The  following  chapter  builds  on  the  previous  two 
chapters by discussing how the participants use the concept of kaitiakitanga, and investing in 





















their  educational  approach.  Section  7.3  looks  at  how  the  participants  define  the  role  of 
adventurous activities in an outdoor education practice that has place as its central focus.   
7.2 Kaitiakitanga 







and  human  dimension,  and  kaitiakitanga  includes  authority  over  land  (mana  whenua), 
sacredness  (tapu),  resource  restrictions  (rahui),  and  life  force  (mauri).  Kaitiakitanga  also 







the  Port  Hills  and  is  a  partner  with  other  land management  agencies  such  as  the  Banks 
Peninsula District Council, Selwyn District Council, Department of Conservation, the Summit 
















lived  in  the  Port  Hills,  or  spending  a  lot  of  time  there.  It was  the  time  spent working  on 





particular  his  language.  Through  his  use  of whakaaro Māori  Jason  supports  his  clients  to 


















1990).  Combined,  these  concepts  enable  Māori  to  understand  that  they  are  in  fact 
interconnected to a much wider socio‐ecological system. Jason uses the story of Papatūānuku 
and Ranginui,  and  the creation of earth and of  life  itself,  to explain  the  links between his 
clients, their tīpuna, and their sense of place. 














































































shouldn’t,  we  put  wear  and  tear  on  it,  so  I  really  would  like  kids  to  be  involved  in 
maintaining the tracks we are using. 
Community 
In addition to the benefits  for both the students and their  local natural areas,  investing  in 




























education  since  the 1970s  (Lynch, 2006).  In New Zealand  in particular, outdoor education 
practices  have  also  shown  a  strong  emphasis  on  adventurous  activities  (Andkjær,  2012).  
However, as the view of what the purpose, outcomes, and pedagogical approaches in outdoor 
education should be  is  increasingly being challenged  (for example see Brown, 2008, 2010; 
Lugg, 2007; Wattchow & Brown, 2011), there is now considerable confusion about what, if 
any, role is left for the adventurous activities, such as white water kayaking, rock climbing, 
mountaineering,  and  tramping  themselves.  How  do  outdoor  educators  integrate  these 





A  key  finding  presented  in  Chapter  5  is  that  the  participants’  sense  of  place  developed 












skills  required  for  students’  exploration  of  place.  This  focus  on  exploration  of  place,  by 
travelling in and between places, links to the ideas of Potter and Henderson (2004), who argue 





















example Mullins,  2009;  Payne & Wattchow,  2008; Wattchow & Brown,  2011).  Payne  and 
Wattchow (2008, as cited by Straker, 2014) expand awareness of embodiment by discussing 








Moving  in,  and  actively  experiencing,  place  is  central  in  Tuan’s  writing  on  how  humans 
develop a love of places and ‘fields of care’ (1977). In the following quotation Pete argues that 
outdoor activities remain  important  in a place‐responsive outdoor education practice, and 














The  participants,  through  a  practice  of  using  activities  judiciously,  in  building  skills  for 
embodied exploration of, and connection to, place, and in support of the wider educational 
outcomes relating to place, are developing a clear answer to the challenging call by place‐




Victoria  Park  than  any  other  area  in  the  Port 
Hills. This includes stories about their personal 




Pete)  chose  Victoria  Park  as  their  interview 
location,  and  Susan’s  walking  interview 
bordered the area. The photos presented in this 
case  study  were  all  taken  by  the  participants 
during the walking interviews. 
Victoria Park plays a central role in a wide range 
of  outdoor  education  practices.  The  themes 
that  are  illustrative  of  this  area  are 
kaitiakitanga,  investing  in  place,  and  a  new 
perspective on the role of adventure activities 
in outdoor education.   


























Harry  Ell Walkway  in  Victoria  Park  to  integrate  Ell’s  history  and  vision  into  their  outdoor 
programme. Rebecca talks about she uses this Port Hills’ history to get her students to think 
about, and critique, contemporary ideas and current developments in this area. 
We  use  the  Harry  Ell  Walkway  up  to 
sugarloaf carpark  in Victoria Park  to  look 
at values and the idea of preservation and 
conservation, recreation and the values of 
the  likes  of  Harry  Ell  and  his  desire  to 
provide  recreation  opportunities  for  the 
community  as  well  as  preserve  our  local 
wildlife or wild areas. Yes, so looking at his 
values  and  then  looking  at  the  different 
things the Port Hills has been used for as 
well,  so  on  the  way  we  spend  time 























Victoria  Park  is  one  of  the most  developed  parts  of  the  Port  Hills,  in  terms  of  recreation 
infrastructure, visitor numbers, and exotic and native planting areas. It forms a significant link 
between  historical  and  current  approaches  to  both  conservation  and  preservation  of 
ecological  systems  and  recreation  opportunities.  As  such,  Victoria  Park  enables  the 




approaches  to  outdoor  education.  Place‐responsive  approaches  support  the  notion  that 
integrating  place  into  outdoor  education  practice  is  important  in  fostering  connections 
between students and place. This chapter concludes that outdoor education has the potential 




to  the  Port  Hills  themselves.  An  understanding  of  kaitiakitanga  allows  the  participants  to 
experience for themselves, as well as introduce to their students, the idea of responsibility 
and guardianship for a place that results from developing a connection to a place.     









The role of activities  in a place‐constructive approach  to outdoor education changes  from 
being  a  central  focus,  to  a method  that  enables  students  to  confidently  explore  place  in 
embodied and positive ways. Although this does require some outdoor skill development in 
order for students to be able to be comfortable and confident in their explorations, educators 











































of  their  students’  senses,  is  an  aspect  that  they  should  integrate  into  their  practice. 
Experiencing and  interpreting place  is a combination of emotive, cognitive, and embodied 
work.  Tuan  (1974;  1979),  argues  that  explorative  movement  is  also  important  in  the 
development of place. Through ongoing experiences of place, the daily activity of  living in, 
and moving  through,  specific  environments,  people  develop  attachments  to  these places. 
Outdoor education is well situated to develop place‐responsive practices, when it explicitly 
recognises the connections between self, movement, and place. Not all outdoor education 
activities  are  place‐responsive  however,  as  this  requires  students  to  be  confident, 




















and  human  wellbeing  (Van  Kamp  et  al,  2003).  Although  emerging  from  very  different 
112 
 
philosophical  and  research  paradigmatic  positions,  these  discourses  all  present  the  same 
fundamental proposition, which is that the flourishing of human life is fully dependent upon 
the wellbeing of many other components of earth’s ecological system.  


































Since  the  1970s  outdoor  education  practices  in  Australia  and  New  Zealand  have 
predominantly  involved  taking  students  away  from  their  everyday  lives,  into  wilderness 
settings,  for  the  purpose  of  adventure  activities,  and  personal  and  social  development 
outcomes (Lynch, 2006). This approach has drawn increasing criticism from a wide range of 
scholars such as Payne (2002), Brown (2010), Wattchow and Brown (2011), Boyes (2011), and 
Hill  (2013). As Hill argues “While  few would disagree with conserving beautiful  landscapes 








fatigue  associated with  long  journeys  by  vans  (Potter,  2013). Moreover,  a  local  approach 
allows students to make connections to the places they live in, or close to, and through these 
developing  connections  expand  their  notions  of  what  constitutes  their  home  place.  This 
expanding sense of home has the potential to act as a catalyst for further local exploration, 
which is supported by knowledge of, and confident movement in, local outdoor places such 











one  activity  to  the  next,  as  some  outdoor  education  practices  do, may  be  insufficient  to 
develop  connections  or  intimacy  with  place”  (2013,  p.  28).  By  adopting  approaches  that 
include  elements  of  ‘slow  pedagogy’  (Payne  &  Wattchow,  2008)  outdoor  educators  can 
support students to look, listen, smell, feel, taste, and think‐ in other words fully experience 
and  make  sense  of‐  a  place.  Increasingly,  outdoor  education  scholars  argue  for  local 
approaches to outdoor education that go beyond ‘place‐based’, towards approaches that are 
‘place‐responsive’  (e.g.  Gruenewald,  2003;  Payne  2002;  Sobel,  2004;  Wattchow,  2005; 
Wattchow & Brown, 2011), and it is to this aspect of practice that the discussion now turns. 
8.3.2 The Critical Socio‐Ecological Aspect 
“Once  in his  life a man [sic] ought to give himself up to a particular  landscape  in his 
experience, to look at it from as many angles as he can, to wonder about it, to dwell 
upon  it. He ought  to  imagine  that he  touches  it with his hands  at every  season and 
listens to the sounds that are made upon it” (Momaday, 1993, p. 83). 
How  participants  address  the  ‘angles’  of  place  that  Momaday  (1993)  talks  about  in  the 
quotation above, are discussed in Chapter 6. Responsiveness to place constitutes an approach 
to  outdoor  education  that  is  multidimensional.  It  connects  experiences  of  place  with 








for  two  reasons.  First,  because  the  questions  posed  by  the  participants  in  their  practice 
pertain  to  all  organisms  that  make  up  the  community  of  place  in  the  ecological  world, 
including the abiotic elements that underpin it. Second, it recognises the interdependence, 







approach  in  their  teaching  practice.  Chapter  1  outlined  a  range  of  socio‐ecological  issues 










position  that all education  should  be  critically  examined,  and  geared  towards  developing 
socio‐ecologically  literate, and action competent citizens,  then we must do  the same with 
outdoor education.  
Outdoor education,  in its dominant modes of practice, has high  levels of ecological  impact 
through  extensive  use  of  energy  intensive  equipment  and  travel.  In  addition,  discourses 
within outdoor education that emphasise adventure activities  in pristine wilderness areas, 
can  cause  students  to  develop  a  problematic  dichotomy  between  what  is  of  value  and 
deserves to be looked after (the remote, the wild, the untouched natural world, the pristine 


















guardianship,  the  concept  of  kaitiakitanga  does  allow  outdoor  educators  to  explore  the 







Orr’s  concept  of  homo  faber  relates  to  the  ontological  dimension  of  place,  discussed  by 
Mannion et al (2013). Place and pedagogy are ontologically linked dimensions of a process in 
which teachers and learners work and are themselves re‐worked (Mannion et al, 2013). Such 
a  view  of  the  student‐place  relationship  requires  a  shift  in  thinking  for  many  outdoor 
educators. This research argues that it is not enough to ask critical questions of place, and to 
allow students to experience place as outsiders, even in ways that are responsive to place. 
Outdoor  educators  must  encourage  students  to  make,  or  construct,  a  place,  and  in  the 



















other  words,  does  the  programme  allow  students  to  fully  experience,  explore,  critically 


















are  illustrative  of  the  participants’  outdoor  education  practices,  or  practices  they  have 
observed  in  their  professional  capacities.  These  four  modes  represent  proto‐typical 









(e.g.  leaving waste,  impacting  vulnerable  social  or  ecological  communities,  or  desecrating 
cultural sites or values) or indirect (e.g. driving or flying long distances, uncritical promulgation 
of cultural stereotypes).  












This mode  of  outdoor  education  is  ignorant  of  place  in much  the  same way  as mode  1, 
however  there are attempts  to  involve  students  in positive actions  that  aim  to build  their 
connection  to  place.  Whether  such  activities  are  helpful  is  doubtful  as  little  or  no 












are  engaged  in  slow,  meaningful,  and  holistic  experiences  and  interpretation  of  place. 
However,  in  this model,  students  are  not  engaged  in  a  reciprocal  relationship with  place. 
Students may well  have  developed  a  significant  and  responsive  relationship  to  place,  it  is 
unclear what  the  benefits  to  the  place  itself  are.  In  fact,  if  no  clear  benefits  to  place  are 
integrated in the education programme, outdoor educators should re‐examine their practice 
in accordance with Orr’s (2004) challenging question: what is education for?   






other participants did not acknowledge  that direct  constructive action, by all  stakeholders 
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including  their  students,  in  and  for  place, would  further  develop  their  outdoor  education 
practices.   
Mode 4) Place Constructive  
This  approach  combines  high  levels  of  responsiveness  to  and  reciprocity  with  place.  It 
maximises the potential of an outdoor education pedagogy of place for both students and 
place,  by  recognising  opportunities,  and  actively  building  positive  interdependent  and 
enduring student‐place relationships.  
The three participants that use a place‐constructive approach to outdoor education provided 





constructive  outdoor  education  fits  within  the  model,  and  what  its  key  principles  and 
pedagogical methods are. 
8.4.3 Place‐Constructive Outdoor Education 
To  be  very  clear,  the  idea  of  place‐constructive  outdoor  education  does  not  deny  the 
importance  of  place‐responsive  approaches.  Rather  it  seeks  to  further  build  on  these.  An 
outdoor education practice cannot be place‐constructive if it is not responsive to place first. 
The concept of place‐constructive outdoor education, however, highlights a critical second 





all  aspects  of  programme  design  and  delivery.  This  means  that  experiential,  local,  and 
constructive approaches to education guide the thinking at all  levels of programme design, 


























reciprocal  student‐place  relationships,  as  students  are encouraged  to  spend  time  in,  learn 
from, about, and ultimately care for, their places. The word their is italicised to emphasise the 
importance  of  students  seeing  places  as  their  home  place,  with  its  associated moral  and 









Using  Tikanga  Māori  (Māori  socio‐ecological  practices  and  traditions)  is  critical  in  place‐







council  agencies‐  in  contributing  to  the  improved wellbeing  of  a  place.  Examples  of  such 
activities  that  the  participants  use  in  their  practice  are  native  planting  and weeding,  pest 
control, track building, monitoring of threatened species, rebuilding recreation, housing, or 











responsive  approach  to  place.  The  purpose  of  this  model  is  to  theorise  what  outdoor 
















of  outdoor  educators,  and  the  findings  presented  in  this  thesis  are  limited  in  terms  of 
representativeness in their locus and focus. Further research could investigate which modes 
of outdoor education are more prevalent in the Port Hills.  
There  are  also  opportunities  for  additional  qualitative  research  in  this  area.  Participatory 




























As  traditional  approaches  to  outdoor  education  are  increasingly  being  challenged  by 
academics  in  New  Zealand,  and  around  the  world,  outdoor  educators  may  well  develop 
uncertainty about their values and practices, and indeed about their role in education itself. 
This  research has  shown  that outdoor education  is  potentially well  situated  to  contribute 
strongly to a changing and increasingly volatile world; a world that requires critical and socio‐
ecologically  literate  citizens who understand,  and are  resilient  to,  the  challenges we  face. 
Place emerges as a valuable concept that enables outdoor educators to integrate discourses 
of  outdoor  education  and  sustainability  education.  Sitting  at  the  nexus  of  these  two 
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lead  researcher.  The  first  interview  is  expected  to  take  approximately  45‐60  minutes  to 
complete and you will be asked various questions about experiences of personal time spent 



















































































































































Hāpu  Subtribe   Papatūānuku  Earth mother 
Huanga  Crop  Rāhui  Restricted access 
Iwi  Tribe  Rangatira  Chief‐ of high rank 
Kaitiaki  Guardian  Rākau  Tree 






















































Ōtautahi  Christchurch  Whakaraupō  Lyttelton Harbour 
Otutokai  Dyers Pass  Whakaaro  Thought, opinion 
 
1. In spoken Māori: "wh" is pronounced as "f”; the "g” is soft if preceded by an "n", as in 
"nga", pronounced as "nah"; for vowels, "e" is pronounced as "a", "ae" or "ai" as "i", "au" as 
"ow", "aa" as "aah"; other vowels which are alongside each other are each pronounced 
singly. 
2. Source for English translations: www.Māori dictionary.com  
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Appendix E: Map with Interview Locations 
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Figure 46: Map with numbered locations of walking interviews. Adapted from Freshmap, Heijnen, 2018 
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Appendix F: Port Hills Map with Participant Comments 
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7
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Figure 47: Map with location of comments by participants. Red is Rebecca, Blue is Carla, Black is Susan, Green is 
Dave, Oranga is Jason, Yellow is Alex, Pink is Mary, White is Pete. Adapted from Freshmap, Heijnen, 2018  
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Appendix G: Map of Case Study Areas 
 
    Victoria Park 
 
Te Tihi o Kahukura 
& The Bridle Path 
Awaroa/  
Godley Head 
Figure 48: Map with Case Study Areas. Adapted from Freshmap, Heijnen, 2018 
